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ABSTRAKT
Tema “Roli i fotografisë në raportimin gjatë luftërave në Ballkan” ka për qëllim trajtimin dhe
shpjegimin e rolit të fotografisë në procese të ndjeshme siç janë konfliktet e ndryshme apo luftërat.
Jemi dëshmitar të lajmeve të ndryshme për ndikimin që ka fotografia në vendimmarrje të
rëndësishme në vende të ndryshme në botë.
Fotografitë e luftës së fundit në Kosovë konsiderohet se kanë qenë vula e ndikimit tek personat
kompetent dhe tek organet të cilat kanë pasur në dorë “fatin” e Kosovës. Përgjatë kësaj teme do
të analizohen dhe shpjegohen fotografi të tilla nga lufta e fundit në Kosovë, fotografi të cilat
përveç se të ndjeshme, në vete përmbajnë edhe histori të ndryshme të cilat janë prova më e mirë
e ngjarjeve të vitit 1999-të në Kosovë.
Metoda që është përdorur në këtë temë është metoda kualitative, metodë kjo e cila bazohet në
hulumtimet e ndryshme në revista, libra, rrjete sociale, portale dhe media të tjera të cilat përdoren
si mjet në të cilin referohen shpjegimet e fotografive në fjalë.
Hipoteza e cila është shtruar në fillim të hulumtimit është se mënyra e realizimit të fotografive të
luftës është e veçantë dhe duhet të ketë detaje të rëndësishme të cilat shfaqin në mënyrën më të
mirë arsyen e realizimit të asaj fotografie.
Pas hulumtimit dhe analizimit të fotografive të marra për shembull në këtë teme diplome, mund
të themi se shumica e fotografive të luftës janë fotografi të cilat në vete përmbajnë detaje të
ndryshme përmes të cilave shpjegohen vizualisht arsyet e realizimit të tyre.
Shumë nga këto fotografi kanë ndikuar pozitivisht në procese të ndryshme gjyqësore, duke
përfshirë këtu edhe evidentimin e personave që kanë kryer krime në vende të ndryshme për të
cilat flasim në këtë temë.
Ajo çka duhet të mbahet mend gjithmonë, është rëndësia që ka fotografia në procese të tilla,
rëndësi kjo e cila më së shumti mund të vërehet gjatë analizimit të fotografive dhe ndikimit që
kanë pasur ato në vendimmarrje të ndryshme në vende që kanë qenë dhe gjenden në konflikte në
botë.
Fjalët çelës: Fotografi, luftë, kamerë, fotograf, konflikt, imazh, viktima....
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1. HYRJE
Një nga armët më të forta që ka ndikuar në luftëra në tërë botën e jo vetëm në luftërat e fundit të
zhvilluara në Ballkan është fotografia. Me anë të saj, njerëzit jashtë vend-luftimit apo vendit i cili
ka qenë në gjendje luftë kanë pasur mundësi të shohin “tmerrin” që po përjetojnë ata që jetojnë
në vende të caktuara.
Lufta civile që ka ndodhur në Amerikë, që njëherësh është edhe lufta e parë e dokumentuar
përmes fotografisë, do të thotë që nga viti 1861 e deri në vitin 1865 ka qenë pikënisja e
“dokumentimit të luftërave” përmes fotografisë.
Bazuar në atë që shkruhet në histori, Lufta Civile Amerikane ka qenë lufta e parë e madhe e
dokumentuar përmes fotografive. Në këtë proces, ajo çfarë është me rëndësi të përmendet është
fakti se fotografët u bënë pjesë e betejave të luftës dhe pamjet nga ajo pjesë i shpërndanë e i
shiten në tërë Amerikën.
(shiko: https://www.battlefields.org/learn/articles/photography-and-civilwar#:~:text=While%20photographs%20of%20earlier%20conflicts,in%20ever%20larger%20qua
ntities%20nationwide.)
Gjatë analizimit të fakteve që ekzistojnë nga ajo kohë, ajo çka mund konkludohet bazuar në
njohuritë që deri tani janë mbledhur për atë luftë është se fotografitë e kësaj lufte kanë qenë më
primitive dhe nuk kanë qenë të realizuara profesionalisht bazuar në teknologjinë që ka qenë e
“zbuluar” deri atëherë. Fotografët e famshëm nga kjo luftë po prodhonin pamje të sofistikuara tre
dimenzionale ose “pamje stereo” e të cilat arritën që të bëhen shumë të famshme për kohën.
(shiko: https://www.battlefields.org/learn/articles/photography-and-civilwar#:~:text=While%20photographs%20of%20earlier%20conflicts,in%20ever%20larger%20qua
ntities%20nationwide.)
Ndikimi që mund të ketë fotografia në marrjen e vendimeve apo thjesht në vetëdijesimin e
njerëzve për një çështje të caktuar është mjaftë i lartë. Patjetër që mund të themi se fotografia
është një nga armët më të forta që mund të përdorim në çfarëdo rrethane. Kjo sepse fotografia
është diçka faktike që mbetet dhe e pasqyron vetëm realitetin e një ngjarje të caktuar qoftë ai
moment i bukur apo jo.
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Fotografia, gjithmonë ka qenë një nga arsyet më të forta që njerëzit kanë besuar apo janë ndikuar
nga një ngjarje e caktuar andaj edhe mund ta përmendim thënien e famshme “Një foto vlen sa
një mijë fjalë”, thënie kjo e cila shpjegon më së miri rëndësinë dhe ndikimin që ka fotografia në
ngjarje dhe njerëz të caktuar.
Bazuar në artikullin e publikuar nga BBC, imazhet kanë një ndikim shumë të fuqishëm në trurin
e njeriut. Imazhet kultivojnë besimin dhe ne i kujtojmë ato më gjatë sesa që mbajmë mend e
kujtojmë kontekstin për të cilin i kemi parë. Sipas tyre, edhe në rastet kur e dimë që një fotografi
nuk është e vërtetë ajo mund të ndikojë përsëri në atë që e ndjejmë dhe mbajmë mend për një
ngjarje të caktuar.
(shiko: http://blog.imonomy.com/how-images-impact-people-in-reallife/#:~:text=According%20to%20the%20BBC%2C%20images,powerful%20impact%20on%20
human%20brains.&text=Images%20cultivate%20trust%2C%20and%20we,feel%20about%20a
%20certain%20event.)
Sipas një hulumtimi të realizuar nga profesoresha Mary Potter, thuhet se detyra e syve nuk është
vetëm të fusin informacione në tru, por edhe t’i mundësojnë trurit të mendoj për këtë aq shpejt
sa të dijë se çfarë duhet të shikoj tutje. Për këtë arsye, sipas Potter, përshkrimi i fotografisë ka një
rol vendimtar në kuptimin dhe vlerësimin e fotografisë dhe mesazhit që ajo duhet të përçoj tek
audienca.
Sipas këtij studimi, është vërtetuar se njeriu e kupton domethënien e fotografisë në milisekondën
e trembëdhjetë, e që në fakt na bënë të kuptojmë për rendësinë dhe rolin që ka një fotografi në
krijimin e përshtypjes dhe vendimit për të vazhduar me tutje me informacionin apo pamjen që
shohim.
(shiko: https://balkansmedia.org/sq/korisni-savjeti-i-alati/cdo-te-thote-fotografia-median-shtojcee-tekstit-apo-mjet-komunikim-me-te )
Për këtë arsye, fotografia dhe pamjet vizuele llogaritën si armët më të forta dhe përdoren si të
tilla në luftëra të ndryshme në botë, në mënyrë që audienca të ketë mundësi ti shoh dhe në raste
specifike edhe të ndikoj e të mundohet të ndryshoj apo të parandaloj katastrofa të tilla.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Çfarë është fotografia?

Fotografia, si shpikje e shekullit të 19-të ka arritur që të ndryshoj perceptimin e njerëzve për të
vërtetën dhe për botën në përgjithësi. Duke nisur nga ky fakt, mund të themi se zbulimi i
fotografisë ka qenë një nga zbulimet dhe arritjet më të mëdha të njerëzve pasi që përmes saj
njerëzimi ka arritur të përfitoj e madje edhe të ndryshoj shumë gjera.
Fjala fotografi rrjedh nga gjuha greke Foto (dritë) dhe Grafia (diagram) që do të thotë paraqitja
me kuptimin e “linjave” apo “të vizatuar”, që së bashku nënkuptojnë “të vizatuarit në një hap në
drejtim të fotografisë së parë permanente me ngjyra”.
(shiko: https://www.pressreader.com/albania/gazeta-shqiptare/20130331/282149288771305)
Thënë ndryshe, fotografia është arti, shkenca dhe praktika e krijimit të imazheve të qëndrueshme
me anë të regjistrimit të dritës apo rrezatimeve të tjera elektromagnetike me kuptimin e materialit
të ndjeshëm sensitiv.
(shiko: https://www.pressreader.com/albania/gazeta-shqiptare/20130331/282149288771305)
Në disa terme të tjera, fotografia llogaritet si procesi i kapjes se dritës me një aparat fotografik
për të krijuar një imazh i cili në të ardhmen do të përdoret në mënyrë që të shpjegoj diçka apo të
tregoj atë që fjalët nuk kanë mundësi ta thonë.
2.2 Fotografia e parë
Historia e fotografisë ka qenë gjithmonë e mbushur me risi, pasi që imazhet, pamjet dhe mënyra
e realizimit dhe transmetimit të tyre kanë vazhduar që të zhvillohen me zhvillimin e teknologjisë.
Mirëpo, nëse flasim për fotografinë e parë të realizuar apo thënë më mirë fotografinë e parë që ka
arritur ti mbijetoj kohës, ajo është realizuar nga Joseph Nicéphore Niépce në vitin 1826-1827.
Niepce ka qenë i parë që ka “rregulluar” një imazh. Për të kuptuar fotografinë, ai përdori një fletë
të bardhë të mbuluar me pluhur dhe e ekspozoi atë në dritën e diellit në mënyrë që imazhi të
bëhej i padukshëm. E pas kësaj, në varësi të sasisë së dritës së diellit u realizua edhe imazhi i cili
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sot njihet si fotografia e parë.
(shiko: https://www.camaraoscuraworld.com/en/history/)
Kjo fotografi u realizua me një teknikë që njihet si teknika e “Heliografisë”, dhe u realizua nga
dritarja në katin e sipërm të shtëpisë së tij në qytetin Burgundy. Ajo çfarë është e veçantë është
se kjo fotografi ka qenë vetëm një kopje dhe ruhet edhe sot në Universitetin e Texas- Austin.
(shiko: https://mymodernmet.com/first-photograph-photographyhistory/#:~:text=The%20world's%20first%20photograph%E2%80%94or,at%20Ni%C3%A9pce'
s%20estate%20in%20Burgundy.)

Figura 1: Fotografia e parë e realizuar në vitin 1826-1827
Aparati me të cilin u realizua fotografia e parë nga Niepce, nuk ka qenë aspak e ngjashme me
fotoaparetet që i përdorim sot, e kjo përshkak të teknologjisë dhe metodave përmes të cilave ajo
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ka funksionuar. Kamera e parë quhej “Kamera Obscura” dhe përmes saj është arritur që të
projektohet një imazh në ekranin horizontal përmes të cilit funksiononte.
Kjo kamerë, emri i së cilës rrjedh nga gjuha latine dhe do të thotë “Dhomë e errët” përbehej nga
dhoma të vogla të errësuara me dritë të pranuar përmes një vrime të vetme të vogël. Rezultati
ishte një imazh i përmbysur i skenës se jashtme e që hidhej në murin e kundërt i cili zakonisht
zbardhej. Kjo teknike u përdor për shekuj me radhë, për të parë eklipset e diellit pa rrezikuar sytë
(shih figura 2).
(shiko: https://www.britannica.com/technology/camera-obscura-photography)

Figura 2: Kamera e pare “Oscura”
Nëse analizojmë kamerën e parë dhe i paramendojmë kamerat që përdoren sot për qëllime të njëjta,
mund të vërejmë se ndër vite ajo ka pasur zhvillime të mëdha, perfeksionim të punës dhe ndikimit
që ajo ka tek njerëzit.
Me shpikjen e fotografisë në shekullin e 19-të, filloi një epoke e re. Deri në atë moment, imazhet
ekzistonin vetëm në formë pikturash, si vizatime dore dhe shtypje grafike. Ato kryesisht
perceptoheshin si realiteti subjektiv i artisteve. Fotografia megjithatë, menjëherë fitoi reputacionin
për të qenë një portretizim objektiv i botës së jashtme apo thënë më mirë pasqyra më e mirë e së
vërtetës.
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Një fotografi supozohej të dëshmonte se një ngjarje ka ndodhur në të vërtetë. Si rezultat, u zhvillua
një botë e cila nuk u dorëzua më nga thashethemet dhe të dhënat, mirëpo u zhvillua objektivisht.
(Below, 2010 )
Tema për të cilën është realizuar ky hulumtim, ashtu siç mund të vërehet edhe në pjesën e parë të
punimit është roli që ka pasur fotografia në luftërat e fundit në Ballkan e kryesisht në luftën e
fundit në Kosovë. Duke pasur parasysh se kjo e fundit, ashtu siç u përmend disa herë cilësohet si
arma më e fortë, ndikimi që ka pasur ajo është çështje në vete dhe çështje e cila vlen të hulumtohet.
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2.3 Rëndësia e fotografisë në gazetari
Një nga pyetjet më të shpeshta e të rëndësishme të secilit individ është edhe pyetja “Pse nevojitet
fotografia në gazetari” apo thënë ndryshe çfarë ndikimi ka ajo në një fushë të tillë të ndjeshme si
gazetaria. Duke pasur parasysh se shumica e fotografive të luftërave bëhen me qëllim të dhënies
së një informacioni, do të thotë njoftimin e autidencës me një çështje të caktuar që po ndodh diku
në botë mund të themi se ndërlidhja e dy fushave të lartëpërmendura ekziston dhe është shumë e
fortë.
Fotografia është dëshmia kryesore për një ngjarje, për origjinalitetin, vërtetësinë dhe saktësinë e
raportimit të mediave. Fotografia si produkt i mediave, kryesisht atyre të shkruara, llogaritet si
pjesë kryesore përbërëse e informacionit për shkak të aftësisë që ka si pamje për të bindur të
tjerët për vërtetësinë e ngjarjeve të caktuara.
Një fotografi thotë se diçka "dikur ishte atje" dhe se është referencë se diçka "me të vërtetë
ekzistonte", gjë që e bën atë të funksionojë si një indeks. (Vitaljic)
Sidoqoftë, besueshmëria e fotografisë nuk varet vërtet nga teknika fotografike, por nga një seri
praktikash diskursive, shoqërore dhe të përcaktuara kulturore.
Roli kryesor i fotografisë është t’i japë kuptim dhe të plotësojë me argumente shtesë
informacionin e transmetuar nga mediat, qoftë të shkruara, apo qoftë ato digjitale. Tekstet,
informacionet apo raportet do të jenë të mangëta pa fotografi, ashtu siç edhe vlerëson dramaturgu
dhe kritiku i teatrit Alexander Pisarev, sipas të cilit, fotografia gazetareske është një fushë e
veçantë në gazetari. Pisarev thekson se përveç transmetimit të informacionit, fotografia duhet të
shfaqë një pasqyrë të plotë të realitetit. (Rada, 2019)
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2.4 Lufta dhe Fotografia

Ndjeshmëria, rreziku dhe ndikimet e mëdha që kanë pasur luftërat në zhvillimin e jetës dhe
normalizimin e situatës në vende të ndryshme të cilat kanë qenë të prekura nga lufta janë bërë
objekt studimi për shumë hulumtues në mbarë botën.
Fotografia është profesion i ndjeshëm e madje në raste të tilla, në raste të luftës kemi shembuj të
shumtë të fotografëve që kanë rrezikuar jetën për të transmetuar tek syri i publikut atë që sheh
syri i fotoaparatit të tyre.
Fotografët e luftërave janë ata persona që rrezikojnë jetën e tyre në mënyrë që tragjeditë dhe
ngjarjet që ndodhin në terrene të caktuara të rrezikshme të marrin vëmendjen e duhur.
Shpeshherë, ka raste kur fotografët janë vrarë në vendin e ngjarjes duke bërë punën që ata duan.
Bazuar në një raport të publikuar lidhur me fotografët e vrarë në Luftën e Dytë Botërore , 37-të
fotoreporter u vranë gjatë luftës, 112-të u plagosën dhe 50-të u morën në kampet e robërve të
luftës. Sipas këtij raporti, shkalla e viktimave për korrespodentët civil ishte katër herë më e
madhe se ajo për ushtarët amerikan. Mirëpo, pavarësisht rreziqeve dhe pengesave, fotografët e
luftës së dytë botërore arritën që të sigurojnë mbi gjysmë milionë fotografi aktive që u përdorën
në mënyrë që kjo luftë të dokumentohej sa më mirë që është e mundur.
(shiko: https://www.encyclopedia.com/defense/energy-government-and-defensemagazines/photography-world-war-ii)
Nga Lufta e Dytë Botërore, ndalemi pak tek lufta e fundit në Kosovë, luftë kjo e cila ndryshe
njihet edhe si lufta e parë digjitale. Ndikimi që ka pasur fotografia në këtë luftë dhe në
përfundimin e saj ka qenë mjaft i madh duke pasur parasysh edhe fotografitë e shumta që janë
publikuar në media të ndryshme botërore.
Rast të tillë e kemi rastin e kameramanit të pavarur televiziv, Vaughan Smith, i cili duke punuar
për “Frontline TV” në mars të vitit 1998 arriti që të depërtoj shumë afër lagjes Jashari në Prekaz
dhe i solli publikut botëror pamjet e para për atë që po ndodhte aty, pas sulmit të forcave serbe
kundër familjes Jashari. (Zejnullahu, 2017)
“.... Ecja përpara vetëm me aparatin tim dhe me trekëmbësh në një shpat aty përpara, që kishte
pamje të mirë të fshatit dhe nga aty shihej ajo që po ndodhte në fshat. Unë isha në gjendje të
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filmoja se si digjeshin shtëpitë dhe si rrënoheshin shtëpitë me automjetet e blinduara. Automjeti i
blinduar që unë xhirova duke rrënuar një shtëpi më vonë u vërtetua se ishte vjedhur nga ushtria
holandeze në Srebrenicë në 1995...” (Zejnullahu, 2017)
Tutje ai vazhdon duke treguar se gjatë vrapimit për të ikur nga ai vend u qëlluan me plumba.
Mirëpo, pavarësisht kësaj, dëshira që të raportonin dhe të tregonin gjërat që kishin xhiruar i bëri
që të mos vërenin fare dhimbje pas plagosjes.
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Ndërsa, në anën tjetër, në një intervistë, fotografi tjetër i shumë luftërave në botë, Patrick
Chauvel, fotograf ky i cili ka qenë në krye të detyrës në plotë 34 konflikte të ndryshme në botë
ka treguar së qëllimi kryesor i fotografëve të luftës është që ti bëjnë njerëzit vendimmarrës të
kuptojnë se po bëjnë vendime të gabuara. Gjithashtu, detyrë tjetër e tyre sipas tij është që të ju
tregojnë njerëzve se më çfarë përballen njerëzit në vende të ndryshme të botës.
“...Një pjesë e punës sonë është t'u themi njerëzve, "Shikoni çfarë po ndodh në Siri. Mund te
shkoni në lokal dhe te argëtoheni, por mos harroni - paqja është e brishtë dhe ajo që po ndodh
me sirianët mund të ndodhë kudo, në çdo kohë. " Kur isha në Bejrut, kam pasur një kohë të mirë
duke vrapuar pas vajzave dhe duke shkuar në restorante dhe bare në vitet 1973 dhe '74, nuk e
kuptova se së shpejti do të kishte një luftë civile 10-vjeçare që do ta shqyejë vendin në copa dhe
do të vriste 250,000 njerëz ...”
(shiko: https://www.historynet.com/interview-with-war-photographer-patrick-chauvel.htm)
Dy rastet e lartpërmendura janë dy në miliona raste të tjera të cilat kanë ndodhur dhe ende
vazhdojnë të ndodhin çdo ditë në botë. Rasti i fundit i fotografëve që do ta përmendim në këtë
pjesë është intervista dhe ndjenja që ka pasur fotografja e cila ka realizuar fotografinë e Aylan,
djaloshit të vogël sirian i cili u gjet i vdekur në bregdetin Turk.
Nilufer Demir, tregon se do të kishte dashur që mos ta bënte atë fotografi kurrë, pasi që ka qenë
shumë e vështirë për të të shihte një pamje të tillë.
“Nga njëra anë, do të doja të mos më duhej ta bëja atë fotografi. Unë do të preferoja shumë të
kisha fotografuar Aylan duke luajtur në plazh sesa të fotografoja kufomën e tij. Ajo që pash ka
lënë një përshtypje të tmerrshme që më mban zgjuar natën. Përsëri, jam e lumtur që bota më në
fund kujdeset dhe po vajton për fëmijët e vdekur. Shpresoj që fotografia ime të mund të
kontribuojë në ndryshimin e mënyrës se si ne e shohim imigracionin në Evropë dhe se asnjë njeri
më shumë nuk duhet të vdes gjatë daljes nga një luftë...”
(shiko: https://www.vice.com/en/article/zngqpx/nilfer-demir-interview-876)
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Figura 3: Fotografia e Aylan

Tri pjesët e shkurta që u paraqiten më lartë, që të tria tregojnë tri anë të ndryshme të dashurisë
për fotografinë, botën dhe ndikimin që ka ajo në luftërat e ndryshme. Nga këto, mund të
kuptojmë se fotografia dhe dashuria për të mund të jenë pikënisja e një ndryshimi të madh që
ndodhë në botë.
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2.5 Etika në fotografitë e luftës

Përmbajtja etike e fotografive të luftës është tejet e brishtë. Pjesa më e madhe e fotografive nuk
arrijnë ta ruajnë ngarkesën emocionale, këtu bëjnë përjashtim fotografitë e tmerrit njerëzor, bie
fjala ato të kampeve naziste të përqendrimit, të cilat tashmë e kanë fituar statusin e të qenët pika
të referimit etik. (Sontag)
Fotografia që transmetohet në mjete të ndryshme të informimit mund të llogaritet si zëri virtual i
atyre që kanë humbur gjithçka në luftë dhe nuk mund të bëjnë asgjë për vetën e tyre. Qëllimi i
një fotoreporteri nuk është që të shfrytëzojë tragjeditë, por të bëhen shpresa e vetme për të
zbuluar tmerret që ndodhin në vende të ndryshme të botës.
(shiko: https://anorman67.medium.com/the-ethics-and-morality-of-war-photographybad74230696)
Përmes fotografisë, shoqëri të shumta kanë arritur që të mobilizohen kundër dhunës dhe
padrejtësive që ndodhin në vende të ndryshme. Problemet që shfaqen shpeshherë dhe diskutohen
shumë janë rregullat etike dhe morale që duhet të ketë parasysh fotografi para se të vendos të
shkrep një fotografi në vende të ndjeshme.

Sipas ekspertëve, lufta në vetvete është joetike, një fotograf lufte bënë vetëm pjesën e tij në
ndikimin që mund të ketë fotografia e tij në organet vendimmarrëse. Në fund të fundit, fotografët
fotografojnë të vërtetën që ndodh...
(shiko: https://anorman67.medium.com/the-ethics-and-morality-of-war-photographybad74230696)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Ky hulumtim do të merret me “Paraqitjen e disa luftërave përmes fotografisë” dhe qëllimi
kryesor i kësaj teme është paraqitja sa më e mirë e funksionit të fotografisë në raste të tilla, të
luftërave dhe konflikteve të ndryshme në botë.
Padyshim që fotografia është arma më e fortë që mund të përdor secili dhe kjo është një nga
fjalitë më të përdorura në çdo literaturë që flet për fotografinë. Problemi i cili do të trajtohet në
këtë temë do të jetë fillimi i përdorimit të kësaj “arme” të veçantë në lufta dhe pjesa më e
rëndësishme është roli që ajo ka luajtur në luftën e fundit në Kosovë.
E dimë se përderisa jetojmë në kohë interneti, kemi mundësi që çdo ditë të shohim pamje nga
vende të ndryshme të botës të cilat gjenden në kriza dhe në probleme nga më të ndryshmet.
Mirëpo, ajo çfarë ne na intereson është ndikimi që ato fotografi kanë në marrjen e vendimeve
dhe krijimin e moblizimeve nga forca të mëdha botërore në mënyrë që probleme të tilla të
eleminohen.
Kjo në fakt është arsyeja kryesore e realizimit të këtij hulumtimi i cili brenda tij do të përmbajë
pamje të ndryshme nga luftëra të ndryshme në Ballkan të cilat janë cilësuar si pamjet me më së
shumti ndikim në marrjen e vendimeve.
Problemi kryesor që do të trajtohet ashtu siç u përmend disa herë më lartë është “Ndikimi që ka
fotografia në “përfundimin” ose “zbutjen” e luftërave dhe problemeve të ndryshme në botë”.

13

4. METODOLOGJIA
Mënyra më e mirë e realizimit të një hulumtimi të tillë është gjetja e provave dhe pamjeve të
ndryshme të cilat kanë “shëtitur” në vende të ndryshme të botës, në njerëz të ndryshëm, në
revista e media të ndryshme e më e rëndësishmja në organe të shumta vendimmarrëse në mënyrë
që të vendoset më e mira për një vend të caktuar.
Kryesisht për zhvillimin e këtij hulumtimi është përdorur metoda kualitative do të thotë
hulumtimi i detajuar për çështjen për të cilën po flasim. Ky hulumtim fillimisht është realizuar
me anë të hulumtimit në libra të ndryshëm të shkruar për fotografinë e më pas pjesa më e madhe
në internet dhe media botërore e fotograf të ndryshëm të cilët janë intervistuar në media të
ndryshme për këtë çështje dhe kanë treguar në detaje rëndësinë dhe vështirësitë e të qenit
fotograf lufte.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Lufta e parë e transmetuar me fotografi

Të jesh fotograf në ditët tona është mjaft e lehtë, pavarësisht rreziqeve dhe vështirësive që ka ky
profesion. Mirëpo, në fillet e tij profesioni i fotografit e specifikisht fotografit të luftës ka qenë
mjaft i vështirë dhe me shumë probleme e sfida.
Fotografia ashtu siç u përmend edhe më lartë fillimisht u zbulua apo thënë ndryshe fotografia e
parë u shkrep në vitin 1826 nga Joseph Nicephore Niepce i cili e shkrepi një fotografi nga
ballkoni i shtëpisë së tij. Këtu edhe fillon historia e fotografisë, e që vit pas viti ka evoluar dhe
është zhvilluar shumë e më shumë.
(shiko: https://www.nationalgeographic.com/photography/article/milestonesphotography#:~:text=Centuries%20of%20advances%20in%20chemistry,at%20his%20family's%
20country%20home.)
Kur bëhet fjalë për lufta moderne, kemi pasur mundësi të shumta të shohim pamje nga më të
ndryshmet. Peizazhe të shkatërruara, ushtarë të vdekur e pamje të tjera të ndjeshme që bëhen me
qëllime të ndryshme.
Mirëpo, fotografia e luftës dhe pjesëmarrja fillimisht në një vend të tillë vend që është në luftë e
ka probleme dhe rreziqe të ndryshme, ka kërkuar specifikat dhe veçantitë e veta. Kjo për shkak të
ndjeshmërisë që ka si “proces” dhe “fshehtësisë” që nevojitet në raste të tilla.

Fotografitë nga tre luftëra të zhvilluara brenda një periudhe tetëmbëdhjetë vjeçare - Lufta
Meksiko-Amerikane, Lufta e Krimesë dhe Lufta Civile Amerikane - ilustrojnë ndryshimet në
teknikat fotografike, mbulimin dhe shpërndarjen që përfundimisht ka ndikuar në krijimin e qartë
dhe shpërndarjen e imazheve të luftës që shohim sot.
(shiko: https://www.artstor.org/2016/11/11/seeing-is-believing-early-warphotography/#:~:text=The%20first%20photographs%20of%20war,American%20war%20in%20
Saltillo%2C%20Mexico.)
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Fotografitë e para në luftë besohet se janë bërë diku rreth viti 1847 kur një fotograf i panjohur
Amerikan prodhoi një seri që përshkruajnë skena nga lufta Meksiko-Amerikane në Saltilo,
Meksike. Këto imazhe përfshinin një varg subjektesh, portrete gjeneralësh dhe skena të rrugëve e
varreza pas betejës.
Ajo çka ka qenë e veçantë ka qenë fakti se në to, nuk kemi mundësi të shohim fytyra të ushtarëve
apo beteja e trupa të plagosur.
(shiko: https://www.artstor.org/2016/11/11/seeing-is-believing-early-warphotography/#:~:text=The%20first%20photographs%20of%20war,American%20war%20in%20
Saltillo%2C%20Mexico.)

Figura 4: Fotografi nga viti 1847

Shënim: ( Kjo fotografi besohet se është fotografia e parë e realizuar në luftë ndërsa fotografi i
saj nuk është i njohur. Fotografia është shkrepur në Saltillo, Meksikë dhe në të besohet se janë
Gjenerali Lool dhe ekipi i tij).
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Figura 5: Varri i nënkolonelit Henry Clay- 1847

Lufta e dytë që besohet se u transmetua me anë të fotografive ka qenë lufta e Krimesë, luftë kjo e
cila filloi në vitin 1853. Në këtë luftë u vërejt në masë të madhe dobia e fotografisë si mjet
dokumentimi faktik i ngjarjeve historike. Duke shfrytëzuar fuqinë e fotografisë, qeveria
Britanike u përpoq të dokumentonte luftën si një mjet për bashkimin e publikut pas përpjekjeve
të tyre jopopullore të luftës. Në këtë luftë u dërguan katër fotograf në katër vende të ndryshme të
konfliktit.
Ajo që duhet të përmendet është fakti se lufta e Krimesë nuk u dokumentua me sukses derisa
William Agnew filloi shitjen e fotografive dhe punësoi Roger Fenton për të dokumentuar luftën.
Ajo çka ka qenë e veçantë në këtë periudhe ka qenë fakti të Fenton vendosi që të mos
dokumentonte pamjet e rënda mirëpo vetëm pjesë të tjera të konflikteve që nuk përfshinin skena
të tmerrshme.
(shiko: https://www.artstor.org/2016/11/11/seeing-is-believing-early-warphotography/#:~:text=The%20first%20photographs%20of%20war,American%20war%20in%20
Saltillo%2C%20Mexico.)
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Figura 6: Fotografi nga lufta e Krimesë ( 23 prill, 1855)
Shënim: Fotografi nga fotografi Roger Fenton

Figura 7: Fotografia e parë nga lufta e Krimesë ( 1855)

Lufta tjetër, ndër të parat që u dokumentuan me fotografi ka qenë lufta Civile në Amerikë. Edhe
pse ekzistojnë fotografi të konflikteve të mëparshme, Lufta Civile konsiderohet si lufta e parë e
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madhe që u fotografua. Në këtë luftë, fotografët jo vetëm që rrezikuan vetën, por edhe i shitën të
gjitha pamjet që ata arritën ti shkrepin brenda betejave të luftës për të cilën po raportonin.
Fotograf si : Mathew Brady, Alexander Gardner dhe Timothy O’Sulivan gjetën një numër të
madh të audiencës për pamjet e tyre dhe për herë të parë qytetarët mund të shihnin masakrën
aktuale që ndodhte në zonat e luftës.
Kamerat në luftën civile ishin të mëdha dhe mjaft të vështira për tu përdorur. Fotografët të cilët
dilnin në fushat e betejës duhet të kishin me vete të gjitha pajisjet e rënda, duke filluar me
dhomën e tyre të errët. Gjithashtu ata duhet të ishin të përgatitur për të përpunuar imazhe të
vërteta dhe të vështira e të ndjeshme ndaj dritës në vagonë të ngushtë.
Kamerat në kohën e Luftës Civile ishin të mëdha dhe të vështira për t’u manovruar. Të gjitha
kimikatet e përdorura në proces duhet të përziheshin me dorë, duke përfshirë një përzierje të
quajtur kolodion. “Collodion” përbëhet nga disa lloje të kimikateve të rrezikshme duke përfshirë
eter etilik dhe acid acetik ose sulfurik.
(shiko: https://www.battlefields.org/learn/articles/photography-and-civil-war)
Pavarësisht vështirësive, lufta civile u bë një nga momentet më të rëndësishme në fushën e
fotografisë së luftës. Fotografitë ikonike të Luftës Civile Amerikane jo vetëm që do të ndikonin
drejtpërdrejt në mënyrën se si lufta u pa nga fronti i shtëpisë, por gjithashtu do të frymëzonte
fotografët e ardhshëm te luftërave.
(shiko: https://www.battlefields.org/learn/articles/photography-and-civil-war)
Lufta Civile konsiderohet si lufta më e fotografuar e shekullit 19-të me pjesën më të madhe të
fotografive që i mbijetuan problemeve. Kjo luftë përfaqësoi më së miri përpjekjen e madhe për
dokumentimin e një konflikti të tillë dhe dashurinë apo thënë më mirë “etjen” e publikut për të
parë përmbajtje nga ajo pjesë.
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Figura 8:Fotografi nga Lufta Civile

5.2 Lufta e Kosovës

Lufta e fundit në Kosovë ashtu siç u përmend disa herë më lartë është lufta e parë e transmetuar
në media. Rreth 13.500 njerëz u vranë gjatë luftës së fundit, të dhëna këto të evidentuara nga
Fondi për të Drejtën Humanitare.
Sipas kësaj organizate, gjatë luftës së fundit në Kosovë janë vrarë dhe janë zhdukur gjithsej
13.535 njerëz. Kjo shifër është nxjerrë në bazë të analizës së 31.600 dokumenteve dhe burimeve
të ndryshme, deklaratave të viktimave dhe dëshmitarëve të kësaj lufte. Në numrin e të vrarëve,
shqiptarët e Kosovës përbëjnë numrin më të madh të viktimave. Kosovarë të vrarë në këtë luftë
kanë qenë 10.812, me pas 2.197 serb dhe 526 viktima nga minoritetet rome, boshnjak, malazez
dhe jo-shqiptarë të tjerë.
(shiko: https://www.dw.com/sq/krimi-dhe-d%C3%ABnimi-faktografia-e-luft%C3%ABss%C3%AB-kosov%C3%ABs/a-56062226)
Periudha e Luftës së fundit në Kosovë ka qenë një nga periudhat më të ndjeshme të viteve të
fundit. Kjo sepse nga kjo luftë, nga ikjet e shqiptarëve, nga vrasjet e masakrimet, dhunimet e
largimet me dhunë nga pronat e veta është dokumentuar me pamje të ndryshme të cilat kanë
20

ndikuar në marrjen e vendimeve më të rëndësishme të cilat do ta lironin Kosovën nga “burgu”
apo thënë ndryshe do ta largonin okupatorin nga tokat e Kosovës.
Gjatë periudhës së luftës mbi 800 mijë shqiptarë u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Saktësisht nga 23
marsi e deri më 9 qershor 1999-të. Një shifër e ngjashme përmendet edhe në raportet e OSBE-së
ku thuhet se 863.000 civil u dëbuan nga Kosova mes muajve Mars dhe Qershor të vitit 1999-të.
Ndërkohë, Amnesty International thekson se "deri në fund të luftës në Kosovë në qershor të vitit
1999, më shumë se gjysma e popullatës civile të Kosovës jetonin në kampe refugjatësh në
Shqipëri dhe Maqedoni.
(shiko: https://www.dw.com/sq/krimi-dhe-d%C3%ABnimi-faktografia-e-luft%C3%ABss%C3%AB-kosov%C3%ABs/a-56062226) .
Shumica e fotografive të luftës së Kosovës janë fotografi që dokumentojnë më së miri procesin e
shpërnguljes dhe “ikjes” së qytetarëve nga shtëpitë e tyre. Gjithashtu, fotografitë nga lufta e
fundit në Kosovë janë fotografi të cilat janë bërë nga njerëz dhe fotograf të ndryshëm e të cilët
me anë të tyre kanë arritur të ndikojnë në vendimmarrjet më të rëndësishme për historinë e
Kosovës.
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5.3 Fotografi nga Lufta e Kosovës

Në këtë kapitull do të paraqiten disa nga fotografitë më me ndikim nga lufta e fundit në Kosovë.
Në shumë shkrime të ndryshme dhe publikime shkencore, siç është përmendur disa herë më lartë
kjo luftë është cilësuar si lufta e parë e “internetit” apo lufta në të cilën pamjet kanë pasur
mundësi të shpërndahen, shikohen e të përdoren nga të tjerët përmes teknologjisë.
Fotografia e parë për të cilën do të flasim është një fotografi e një ushtari të Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës( emri i të cilit nuk është i ditur) i cili vërehet duke sulmuar pozicionet ushtarake
Serbe të cilat po sulmonin dhe plaçkitnin fshatra në afërsi të Vushtrrisë. Fotografia është e datës
10 mars 1999, 30 kilometra larg kryeqytetit të Kosovës, Prishtinës. Kjo fotografi është realizuar
nga Visar Kryeziu në kuadër të raportimit të tij për Associates Press.

Figura 9: Ushtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
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Fotografia e radhës është një nga fotografitë më të ndjeshme të kësaj lufte. Thënë më mirë, është
fotografi e cila pasqyron më së miri vuajtjet e nënave shqiptare gjatë kësaj periudhe të vështirë
kur nuk kanë pasur as idenë më të vogël se çdo të ndodh me to dhe fëmijët e tyre.
Një grua e vjetër e cila ngushëllon dy djemtë e saj binjak në kufirin me Shqipërinë në Morinë,
pasi kaluan në këmbë nga Kosova. Kjo fotografi u realizua me datë 25 maj 1999, në periudhën
kur refugjatët kosovar kalonin kufirin në këmbë e largoheshin nga shtëpitë e tyre në Kosovë për
shkak të sulmeve të vazhdueshme nga okupatori serb. Kjo fotografi gjithashtu u realizua nga një
fotograf i agjencisë Associated Press, David Guttenfelder (figura 10).

Figura 10: Nëna me djemtë në kufirin në Morinë
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Shpërnguljet dhe ecjet e gjata të refugjatëve kosovar në periudhën e luftës së fundit në Kosovë,
mund të dokumentohen me fotografinë e të enjtes së 8 prillit të vitit 1999-të ku shihen disa
refugjatë kosovar nga fshatrat e Istogut. Në fotografi shihen ecjet e tyre gjatë rrugës për në
kampet e refugjatëve në Rozajë, e në ndërkohë kujtojmë se më shumë se 35.000 mijë kosovar
janë shpërngulur në Mal të Zi në periudhën e luftës. Kjo fotografi u realizua nga Pier Paolo Cito(
fotografia 11).

Figura 11: Refugjatët nga Kosova drejt Malit të Zi
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Figura 12, paraqet mijëra refugjat të cilët hyjnë në Kosovë në kufirin në Morinë. Fotografia e
radhës është fotografi e datës 16 qershor 1999-të, dhe në të vërehen shtetasit e Kosovës duke u
kthyer në tokat e tyre edhe pse ishin të paralajmëruar se ato ishin të minuara dhe kishte rrezik për
mungesë të ushqimeve. Kjo fotografi u realizua gjithashtu nga fotografi David Guttenfelder nga
Associated Press (figura 12).

Figura 12: Refugjatët duke u kthyer në Kosovë
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Distanca kohore mes Figurës 12 dhe 13 është vetëm dy ditë dhe në vete përmbajnë një pamje të
fuqishme e që në fakt është e dhimbshme dhe e bukur në të njëjtën kohë. Fotografia në fjalë flet
për refugjatët nga Kosova të cilët kalojnë nëpër malet veriore shqiptare gjatë rrugës për në
kufirin e Kosovës të premten e 18 qershorit 1999-të. Këta refugjatë janë larguar nga kampet e
vendosura në Kukës dhe kthimi i tyre është pas bombardimeve të NATO-s në Kosovë.
Fotografia është realizuar nga David Guttenfelder( figura 13).

Figura 13: Kthimi i refugjatëve në Kosovë, 18 qershor 1999
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Lufta e Kosovës u bë gjithnjë e më e egër, më e rrezikshme dhe forcat serbe rritën sulmet ndaj
civileve dhe sulmonin çdo ditë e më shumë qytetarët dhe ushtarët e UÇK-së me qëllimin e vetëm
që të shkatërronin atë. Shumë njerëz u larguan në pyje. Mijëra shqiptare ishin ngarkuar në trena
dhe kamionë për tu transportuar në kufi, prej ku edhe u larguan nga Kosova me shpresën se kthimi
do të bëhet në ditë dhe rrethana më të mira (figura 14 dhe figura 15).

Figura 14: Refugjatët në Stacionin e Trenit

Figura 15: Kamp Refugjatësh
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Fotografitë artistike dhe të cilat në vete përmbajnë një mesazh të thellë kanë qenë pjesë e luftës
së fundit të Kosovës për të cilën po flasim dhe po e analizojmë në këtë hulumtim. Konflikti në
Kosovë u intensifikua në fund të vitit 1990-të, e në të njëjtën kohë edhe fotografitë të cilat në
vete përmbanin mesazh të thellë e që tregonte më së miri atë që pritej të ndodhte në vendin tonë
“zhdukjen e popullsisë” filluan të ishin më të shumta dhe më artistike. E tillë është edhe
fotografia e radhës e cila si teme ka dy këpucë, të ndryshme e që të dyja kanë pasur drejtimin e
njëjtë, drejtimin për shpërngulje drejt vendeve fqinje(figura 16).

Figura 16: Këpucët
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Pamjet si të cilësuara më të rëndat e të cilat kanë ndikuar më së shumti në eleminimin apo
ndryshimin e fatit të kosovarëve kanë qenë fotografitë të cilat si subjekt kryesor kanë pasur
fëmijët. Duke pasur parasysh ndjeshmërinë dhe ndjenjën e rëndë që krijojnë ato. Fotografia e
radhës për të cilën do të flasim është fotografia e një djali të vogël, afërsisht 3-4 vjeçar i cili
kishte ecur tre ditë për të arritur në Rozajë ku edhe do të shpërnguleshin nga Peja, ku jetonin para
luftës. Kjo fotografi është realizuar nga Wade Goddard. ( figura 17)
Ndërsa Wade Goddard ka realizuar edhe fotografi të tjera me subjektin kryesor fëmijë të
ndryshëm kosovar të cilët vërehen se po kalojnë kohë e ditë të vështira. Figura 18, tregon një
fëmijë duke ecur në hekurudhë përgjatë kohës kur ai dhe familja e tij po shpërngulën nga fshati i
tyre.

Figura 17: Fëmija me lot

Figura 18: Fëmija duke ecur

29

Fotografi tjetër në të cilën vërehen fëmijë dhe ka pasur një ndikim të madh në njerëzit që e kanë
parë ka qenë edhe fotografia e cila është realizuar nga David Turnley në vitin 1999-të. Kjo
fotografi është realizuar në kufirin shqiptar dhe në të vërehen fëmijët dhe emocionet e tyre,
emocione këto të transmetuara në mënyrën më të mirë. Kjo fotografi, fotografit i solli çmimin
Pulitzer në vitin 1999-të.( figura 19)

Figura 19: Fëmijët në kufirin më Shqipërinë
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Pas fëmijëve, njerëzit apo fytyrat që prekin më së shumti zemra njerëzish janë të moshuarit, të
cilët në fytyrën e tyre pa dashje tregojnë të gjitha vuajtjet që kanë kaluar. E tillë është edhe
fotografia e radhës, në të cilën vërehet një i moshuar i emocionuar pas hyrjes se forcave të Natosë në Kosovë. Më shumë se për vete, ai vërehet i gëzuar për nipin e tij, të cilin e mban në dorë.
(figura 20)

Figura 20: I moshuari
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Përjetimet e luftës, kanë qenë sa të vështira aq edhe të “shëmtuara” e përjetime të cilat ende
jetojnë në njerëzit të cilët i kanë jetuar ato. Një fotografi tjetër e cila përmendet e që është
realizuar më 15 prill 1999-të është edhe fotografia në të cilën vërehen Dezi Bekteshi dhe
Sheherzade Bekteshi. Në një intervistë për një media, Dezi ka treguar për historinë e fotografisë
e cila në vete përmban një histori të ndjeshme figura 21).

Figura 21: Dezi Bekteshi dhe Sheherzade Bekteshi
“Pleq, plaka dhe gra të sëmura që nuk mund të ecnin. Çfarëdo që ndodhte, nuk guxonim të
ndaleshim, sepse kishim frikë mos po ndahemi nga familjarët. Vajza e tezes, Sheherzadja, në atë
kohë 17 vjeçare, nga të qarat e pafundme u alivanos. Krejt çka mund të bënim, ishte ti ofronim
ndihmë në ecje e sipër. Më kujtohet që njerëz të panjohur, që e kishin fatin tonë u mundonin t’i
jepnin frymëmarrje artificiale, duke e mbajtur ashtu para duarsh. Pak më tej e pamë një pikë të
Kryqit të Kuq dhe aty morën ndihmë mjekësore të gjithë ata që kishin nevojë”- Dezi Bekteshi
(shiko: https://www.kultplus.com/trashegimia/fotografia-e-dhimbjes-dezi-bekteshi-nuk-guxuamte-ndalonim-ferri-ishte-ne toke/?fbclid=IwAR2bLDWLyHjo7jebP_0uZlj3cI4ZF4 nuk0hwetl2Q
vH8tfgZxrfFUtUunNg)
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Fotografia e radhës është fotografia nga Peter Turnley, fotografi e cila si personazh ka Mustafa
Xaja, një burrë nga qyteti i Mitrovicës që sapo ishte liruar nga burgu serb. Mustafa ishte detyruar
të kalonte kufirin në Shqipëri, ndërsa momenti më prekës ka qenë kur ai ka nxjerrë fotografinë e
dy djemve të tij që i mendonte si të vdekur. E mira e kësaj ka qenë se pas kthimit të tij në Kosovë
ai kuptoi se familja e tij është gjallë dhe e sigurt. (figura 23)

|
Figura 22: Mustafa Xaja
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Një nga fotografitë më të bukura në botë, fotografia që është pjesë e listës së fotografive më të
mira të shekullit XX-të, ka qenë ajo e Agim Shalës e realizuar në vitin 1999-të. Agim Shala, 2
vjeçar në këtë foto shihet duke u dorëzuar mes telit me gjemba të një kampi refugjatësh ndërsa
anëtarët e familjes së tij ribashkohen pasi u arratisën nga Kosova në 1999-të. Fotografia u
realizua nga fotografi i revistës Washington Post, Carol Guzy. ( figura 23)

Figura 23: Agim Shala
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Fotografia më e njohur nga lufta e fundit në Kosove është ajo e një nëne shqiptare e cila ushqen
fëmijën e saj teksa ajo dhe 2000 refugjatë të tjerë të zhvendosur nga Kosova lejohen të hyjnë në
Maqedoni, saktësisht në Bllacë. Fotografia është realizuar nga Damir Sagojl fotoreporter nga
Reuters. (figura 24)

Figura 24: Nëna shqiptare
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Një nga imazhet më të “thella” është edhe fotografia e realizuar nga Yannis Berakis, fotografi
kjo e cila tregon një shqiptar etnik i cili vendos trupin e Mozzlum Sylmetaj në një arkivol pranë
arkivoleve të tre anëtarëve të tjerë të familjes të vrarë nga ushtria jugosllave në rrugëtimin e tyre
nga Shqipëria në Kosovë. Këto imazhe në vete përmbajnë terrorin e betejës, frikën, vdekjen,
dashurinë, frikën, urinë dhe guximin e qytetarëve nga Kosova. Fotografia është realizuar në vitin
1998-të, me një teknikë të veçantë, të ngadaltë dhe nga një pozicion lartë e që të bënë të shohësh
shumë më shumë se ajo çka ka arritur të kap syri i kamerës. (figura 25)

Figura 25: Mozzlum Sylmetaj
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5.4 Fotografitë më me ndikim nga luftat në ballkan

Fotografia është pamje vizuale dhe si e tillë, mund të konsiderohet si ndikimi më i madh që
mund të bëjnë gazetarët dhe fotografët. Fotografitë për të cilat do të flitet në këtë pjesë janë
fotografi të cilat kanë pasur ndikim të tillë në zbulimin e krimineleve të ndryshëm dhe të vërtetës
në konfliktet e zgjedhura.
Anja Niedringhaus, është një fotografe që përvojat e para si fotografe e luftës i përjetoi në
luftërat në Ballkan. Karriera e saj në Ballkan filloi në Jugosllavi dhe Slloveni, më pas në Kroaci
në vitin 1991-jë. Një vit më vonë ajo arriti në Sarajevë ku edhe krijoi shtëpinë e saj të re në të
cilën qëndroi për pesë vite, deri në vitin 1995-së. Fotografitë e saj kanë arritur të kenë ndikimin
që përmendëm më lart, kjo sepse falë fotografive të saj ish-komandanti serb-boshnjak Ratko
Mlladic për momentin gjendet në paraburgim në Holandë. Ai është akuzuar për krimet e kryera
gjatë konfliktit boshnjak në 1990-të, përfshirë vrasjen e 8000-jë myslimaneve në Srebrenicë
(burgim ky i cili sipas informacioneve të marra është rezultat i fotografive të Anja-s).
Një nga fotografitë e saj më me ndikim ka qenë fotografia që pasqyron një grua dhe djalin e saj,
të dy të fshehur pas një muri teksa mundohen të mbrohen nga sulmet me armë zjarri nga armiku.
(figura 26)

Figura 26: Gruaja e fshehur pas betonit
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Një pikë tjetër që ka shumë rëndësi në procesin nga shkrepja e fotografisë e deri tek ndikimi që
ajo ka është koha që i duhet një fotografie të ketë ndikim tek njerëzit. Ende pa filluar lufta në
Bosnjë, amerikani Ron Haviv kishte realizuar një fotografi të një serbi duke shkelmuar një grua
myslimane që ishte qëlluar nga forcat serbe. Fotografia nuk po ndikonte dhe kjo bëri që fotografi
të ndjehej i frustruar. Mirëpo, kjo nuk është e tëra. Pas akuzimit të Arkan-it për krime lufte,
fotografia e realizuar nga Ron Haviv u përdor si një nga provat më të rëndësishme për të
dokumentuar se Arkan kishte kryer krime kundër njerëzimit dhe kishte provuar të shkaktonte
spastrim etnik. Përveç kësaj, fotografinë në fjalë e publikuan edhe revista të ndryshme botërore
me qëllim të dokumentimit të përpjekjes për spastrim etnik nga ana e tij. ( figura 27)

Figura 27: Sulmi ndaj gruas Myslimane
Një gjë të tillë e ka vërtetuar edhe vet Ron Haviv, i cili në detaje ka shpjeguar lidhur me rastin
për fotografinë në fjalë.
“Dhe më vonë, puna ime [nga Bosnja] u përdor për të paditur dhe ndjekur penalisht kriminelët e
luftës. Gjatë gjykimit të ish-Presidentit Serb të Bosnjës Radovan Karadžic´, prokurorë në
Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë në Hagë treguan imazhin tim të Bijelinës
[figura 27] e një paramilitari serb anëtar duke shkelmuar trupin e një civili mysliman boshnjak i
cili qëndronte i shtrirë.” (Walsh, 2019)
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Figura 28: Vrasjet nga ushtria e Arkanit
Pamje të tjera i kemi edhe ato të luftës në Bosnje dhe fotografitë nga fotografi Ron Haviv. Në to
gjejmë edhe pamje të tjera të tij të cilat kanë pasur ndikim të madh në procese të ndryshme e të
rëndësishme gjyqësore. Fotografia e radhës nga ai është një fotografi e njollave të gjakut,
fotografi e cila në vete përmban njolla gjaku të viktimave në luftën e fundit në Bosnjë. (figura
29)

Figura 29: Njollat e gjakut
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Fotografi tjetër e përzgjedhur nga Ron Haviv është edhe fotografia e dy grave nga Bosnja, gra të
cilat nga dritarja e spitalit në Bijeljine shohin luftën e cila po zhvillohet jashtë objektit në të cilin
ato gjendën. (figura 30)

Figura 30:Gratë në spitalin e Bijeljine-s
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Pamja e radhës është pamje nga lufta për Mostar (qytet në Bosnje). Kjo luftë u zhvillua në vitin
1993 dhe nuk u zhvillua në fushëbetejë. Sipas fotografit, James Nachtwey shumica e luftërave
nuk janë bërë në fusha të izoluara të betejës mirëpo brenda popullatave civile. Beteja që ndodhi
në Mostar u zhvillua shtëpi mbi shtëpi, dhomë më dhomë dhe fqinj kundër fqinjit.
“Një dhomë gjumi, vendi ku njerëzit flenë dhe ëndërrojnë, ku vetë jeta është e konceptuar ishte
bërë vija e frontit në një luftë brutale civile”- James Nachtwey

Figura 31: Lufta nga dhoma
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5.5 Fotografi nga konfliktet në vende të ndryshme të botës që ndikuan në opinionin publik

Në këtë kapitull do të shpalosim disa nga fotografitë nga luftëra të ndryshme në vende të
ndryshme të botës, fotografi këto të cilat kanë marrë çmime të ndryshme në botë dhe gjithashtu
kanë shpalosur të vërteta të cilat njerëzit janë munduar ti mbajnë të fshehta.
Fotografitë në vazhdim janë fotografi të cilat në vete përmbajnë histori të dhimbshme e të cilat
kanë bërë që shumë organe kompetente të ndikohen e të mundohen më shumë për të mirën e
popullit në të cilin ka ndodhur lufta e paraqitur me fotografitë në fjalë.
Fotografia e cila ka pasur shumë ndikim në opinionin publik është ajo e mëngjesit të datës 5
qershor 1989-të. Fotografi i cili e realizoi atë, Jeff Widener ishte ulur në një ballkon të katit të
gjashtë të Hotelit Pekin. Një ditë më parë kishte ndodhur masakra në sheshin Tiananmen, kur
trupat kineze sulmuan demonstruesit e vendosur në shesh. Fotografia në fjalë, tregon një person
apo thënë ndryshe hero të paidentifikuar( siç quhet nga mediat) i cili u doli përballë tankeve dhe
nuk u frikësua fare. Sipas fotografit:
“ Anonimiteti e bënë fotografinë edhe më universale, është simbol i rezistencës ndaj regjimeve të
padrejta kudo” – Jeff Widener

Figura 32: Tanket
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Imazhi i radhës është pamje e cila ka fituar çmimin Pulitzer. Është fotografia e fotografit
Malcolm Browne e cila titullohet “Murgu që digjet”. Kjo fotografi ka në fokus një murg i cili i
ulur është i mbështjellë nga flakët. Kjo fotografi u bë imazhi parë ikonik që bëri bujë në atë kohë.
Kjo fotografi konsiderohet si fotografia që ka gjeneruar më së shumti emocione në tërë botën.
(figura 33)

Figura 33: Murgu që digjet
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Të jesh fotograf lufte do të thotë të shkelësh shpeshherë edhe politikat e mediumit në të cilin
punon. Fotografia e radhës është pamje që është fotografuar më 8 qershor 1975-së nga Nick Ut, e
që si subjekt kryesor e ka 9-të vjeçarin Phan Thi Kim Phuc. Vajza e cila vërehet e zhveshur, ka
qenë tema e cila e ka munduar fotografin e i cili vetëm pasi i është afruar ka vërejtur se trupi i saj
ka qenë i djegur. Djegia ka qenë shumë e rëndë, ndërsa fotografi ka qenë ai që e ka dërguar për
trajtim. Kjo fotografi shkaktoi debate në redaksinë e New York Times dhe i shtyu ata të thyenin
rregullat dhe politikat e tyre për të publikuar këtë fotografi. (figura 34)

Figura 34: Vajza e djegur
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Nga kjo analizë mund të vërejmë se fotografia është cilësuar dhe është vërtetuar si një nga armët
më të forta, kjo sepse kanë ndikuar në shumë vendimmarrje të rëndësishme në botë dhe
specifikisht në Ballkan.
Nga kjo temë mund të konkulojmë se:
•

Fotografia është armë e fortë e cila përdoret nga mediat për të “shpëtuar” vendet në luftë,

•

Fotografët e luftës janë persona të rrezikuar, mirëpo të cilët ndikojnë shumë në fatin e një
vendi,

•

Fotografitë e luftës janë fotografitë të cilat kanë ndikuar më së shumti në vetëdijesimin e
masave për rrezikun e konflikteve dhe rëndësinë që ka liria,

•

Ndjeshmëria e fotografive dhe pamjet e rënda ndikojnë më shumë te njerëzit.

•

Fotografia është përdorur shumë herë si fakti më i fortë në gjykime të krimineleve,

•

Lufta e dokumentuar me fotografi është luftë që mbahet mend më gjatë.
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